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ЧЎЛПОН ТАЛҚИНИДАГИ “АЛДАНИШ” МОТИВИНИНГ НОВАТОРЛИК
ХУСУСИЯТИ ҲАҚИДА
Қўчқаров Ойбек
Андижон давлат университети
Аннотация: Ушбу мақолада Чўлпон туфайли шеъриятимизга илк бор кириб
келган “алданиш” мотиви, унинг шеъриятимиз учун янгилиги нимада намоён бўлиши
ҳақида асосли мулоҳазалар билдирилган.
Калит сўзлар: поэтик мотив, алданиш шеъри, ижтимоий мазмун, зоҳирий ва
ботиний қатлам
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПРИРОДЕ МОТИВА «РАЗОЧАРОВАНИЯ» В
ЧУЛПАНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Ойбек Кучкаров
Андижанский государственный университет
Аннотация: Эта статья дает убедительные рассуждения о мотиве
“разочарование”, который впервые появился в нашей поэзии из-за Чулпана, и о том, как это
ново для нашей поэзии.
Ключевые слова: поэтические мотивы, разочарование, обман поэзии, социальный
контент, визуальное и бинарное исполнение
ON THE INNOVATIVE NATURE OF THE MOTIVE FOR “DISAPPOINTMENT” IN
THE CHULPAN INTERPRETATION
Oybek Kuchkarov
Andijan State University
Abstract: This article provides compelling reasoning about the “disappointment” motive
that first appeared in our poetry because of Chulpan, and how this is new to our poetry.
Keywords: poetic motives, deception of poetry, social content, visual and binary
performance
Чўлпон шеъриятида анъанавий “ошиқ–ёр...” қолипидаги ишқ мотиви кенг
бадиий ишланган бўлиб, “алданиш” мотиви ҳам шунинг хусусий бир кўринишини
ташкил қилади. Аниқроғи, агар “ҳижрон”, “висол”, “соғинч” кабилар мумтоз
шеъриятимиздаги “ишқ” мотивининг хусусий кўринишлари экан, Чўлпон бу
қаторни янги–“алданиш” мотиви билан бойитди, деб айтиш мумкин.
Айни мотив энг ёрқин ва тўлақонли талқин этилган “Алданиш” шеъри ўз
вақтида Д.Қуронов томонидан атрофлича чуқур таҳлил қилинган эди [1]. Олим
“Алданиш” шеърининг зоҳирий қатламини инкор қилмаган ҳолда уни Чўлпоннинг
ижтимоий фаолияти, ғоявий ҳаёти билан боғлаб талқин қилади, ботиний мазмун
қатламига кўпроқ эътибор қаратади. Академик Н.Каримов эса бу шеърни бевосита
шоир биографиясига, унинг севгилиси Обида билан муносабатларига боғлаб талқин
қилади. Тадқиқотчи Д.Жабборова бу икки турли қараш–ўзига хос баҳсга қўшилади199
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да, Н.Каримов талқинини маъқул кўргани ҳолда, биринчи талқинни умумий тарзда
баён қилиб, унга қисқача муносабат билдириб ўтади. Хусусан, Д.Жабборова:
“Дилмурод Қуронов “Алданиш” шеъри ҳақида фикр юритганда, шеърдаги зоҳирий
ва ботиний қатламлар айрича яшайди, деб ёзади. Лекин таҳлилда шеърнинг
зоҳирий мазмунини ифодалашда муҳим аҳамият касб этган “беш йиллик ёниш”–
поэтик унсурни ботиндаги ижтимоий мазмунни очишдаги асосий детал сифатида
талқин этади. Агар битта бадиий детал ҳар икки қатламни очишда ҳам бирдек
аҳамият касб этса, бу қатламлар бир-биридан айри ҳолда эмас, балки бир-бирига
боғлиқ ҳолда намоён бўлиши маълум бўлади” деб ёзди [2]. Бизнинг фикримизча,
Д.Жабборова бу ўринда олимнинг кўп асарларида акс этган мазмуннинг зоҳирий ва
ботиний қатламлари, уларнинг ўзаро муносабати ҳақидаги қарашларни яхши
тушунмагани кўриниб қолган. Чунки мазмуннинг мазкур иккала қатлами ҳам
албатта тил унсурлари ёрдамида, уларнинг ёрдамида яратилган поэтик образлар
(деталлар) орқали ифодаланади. Яъни худди шу образлар воситасида ифодаланган
ва аниқ кўзга ташланиб (айтилиб) турган мазмунни Д.Қуронов зоҳирий, тубдаги
мазмунни эса ботиний деб атаяпти. Масалан, мумтоз шоир “ёрга етар кун борми”
деганида зоҳирда маъшуқа, ботинда Ҳақ тушунилгани каби. Бу ердаги иккала маъно
ҳам ўз ҳолича мустақил, бир-биридан айри ҳолда мавжуд ва бир-бирига асло
ҳалақит бермайди, ҳолбуки иккиси ҳам битта детал орқали ифодаланган. Албатта,
буларни ҳамма ҳам, жумладан, Д.Қуронов ҳам билса керак ва шунинг учун
юқоридагича эътирознинг ўзи эътироз уйғотади: этикага хилоф ва ўринсиз
кўринишдан ташқари, шунчаки эътироз қилиш учунгина айтилганга ўхшаб қолади.
“Алданиш” шеърида ботиний қатламнинг мавжудлигига ишора қилувчи бир
қатор деталлар бор. Энг аввал, буни Д.Қуронов ҳам таъкидлаган, шеърнинг
сарлавҳаси остида русча “Разочарование” сўзининг берилганидир. С.Ожегов тузган
луғатда бу сўзнинг маъноси: “Чyвcтвo нeyдoвлeтвopённocти пo пoвoдy чeгo-нибyдь
нecбывшeгocя, нeyдaвшeгocя, нe oпpaвдaвшeгo ceбя” [3], яъни “Рўёбга чиқмаган,
амалга ошмаган, ўзини оқламаган недандир қониқмаслик ҳисси” деб изоҳланади. Бу
сўз маъносида салбий оттенка борлигини, яъни ўша сўз бораётган объектга нисбатан
озми-кўпми салбий муносабат аралашишини таъкидлаш керак. Д.Ушаков таҳрири
остидаги луғатда салбий оттенка аниқ кўринади: “Состояние ...переживание,
вызванное несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями. ... Крушение
веры во что-нибудбь” [4], яъни “кутувлар, умид ва орзуларнинг амалга ошмаганидан
юзага келувчи ҳолат...кечинма...Бирор нарсага ишончнинг барбод бўлиши”. Шеърни
талқин қиларкан Д.Қуронов сарлавҳа остида берилган русча изоҳга алоҳида эътибор
қаратади: “Эътиборли жиҳати шунда-ки, шеър сарлавҳасини муаллиф русча
«разочарование» сўзи билан изоҳлаган, яъни, уни умидлару ишончнинг барбод
бўлиши маъносида тушуниш кераклигига ишора қилган” [5]. Ўзи рус тилини яхши
билгани учун бошқаларга ҳам шу гапнинг ўзи кифоя қилади, шундоқ ҳам
тушунарли деб ўйлаган бўлса керак, олим фикрини ортиқча асослаб ўтирмаган,
шунчаки “разочарование” сўзининг доминант маъноси “умид, орзу, ишончнинг
барбод бўлиши” эканини қайд этиш билан чекланган. Шу асосда олим шеърда
лирик қаҳрамон, яъни Чўлпоннинг орзу-умидлари саробга айлангани, ишончэътиқоди чилпарчин бўлгани туфайли чеккан изтироблари акс этган деб
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ҳисоблайди, шу талқинни асослайди. Бунга, шеърни шундай тушунишга нима асос
беради? Чўлпон нега ўзбекча “алданиш” сўзига қаноат қилмасдан сарлавҳани русча
“разочарование” сўзи билан изоҳлади? Чўлпондек одам шунчаки рус тилини яхши
билишини кўрсатиб қўйишни истаган бўлиши ҳеч мумкин эмас. Шунинг учун шоир
бундан аниқ бир мақсадни кўзлагани, яъни Д.Қуронов айтаётганидек, “ишора
қилгани” ҳақиқатга яқин деб ўйлаймиз.
Таъкидлаш керакки, мумтоз шеъриятимиздаги ишқий лирикада Чўлпон
русча сўз билан изоҳлаш заруратини сезган маънодаги “алданиш” мотиви бўлмаган.
Чунки мумтоз шеъриятдаги ишқ мотивининг ботиний қатлами Ҳақ билан боғлиқ
экани бу мотивни истисно этади. Агар бу маънодаги “алданиш” куйланганида эди,
бунга журъат этган шоир тошбўрон қилиниши аниқ бўлар эди. Нега деганда, бу
ҳолда лирик қаҳрамон худога эътиқоди барбод бўлгани, унга ишончи саробга
айланганидан келган изтиробларни куйлаши керак бўларди. Аксинча, Чўлпон
таниш бўлган рус шеъриятидаэса “алданиш”–“разочарование”мотиви анча кенг
ўрин тутади: Пушкин, Лермонтов каби классик шоирлар ижодида нисбатан сийрак
кузатилган бундай ҳислар, кейинроқ, символистлар ижодида анча кенг ўрин тутди.
Чўлпоннинг ўзига қарийб замондош бўлган рус символистлари ижодига катта
қизиқиш билан қарагани маълум (масалан, Блок шеърларидан таржима қилган),
ҳатто ўз вақтида айрим адабиётшунослир Чўлпонни символист шоирлар сирасига
киритганлар [6]. Яъни бир жиҳатдан Чўлпон шеъриятида “алданиш” мотиви
адабий таъсир натижасида юзага келган дейиш ҳам мумкин. Лекин бу ерда яна
битта, бундан ҳам муҳимроқ омилни эсдан чиқариб бўлмайди. Бу ижтимоий-руҳий
омилдир. Адабиёт тарихидан яхши маълумки, рус ва ғарб шеъриятида “алданиш”
мотиви жамиятда диний дунёқараш мавқеи тушиб, моддиюнчилик фалсафаси
таъсири кучайган вақтда юзага келган. Чўлпон ҳам жадидчилик мафкурасига
эргашган, бу мафкура эса маълум даражада моддиюнчилик қарашларини ҳам ўзига
сингдирган эди. Жадидлар идеали ҳам “ерга тушган”, яъни моддийлашган эди. Агар
Ҳақни кўзлаган мумтоз шеърият идеалга йўл абадий бўлса, ижтимоийлашган
идеалга муайян бир замонда–яқин келажакда етиш кўзда тутилади. Худди шу ҳол
одамнинг ўз идеалларида, орзу-интилишларда “алданиб” (“разочарование”)
қолишини одатий ҳолга айлантирди. Чўлпон ҳам ўзининг идеали томон йўлида
шунақа ҳолга тушган ва шоир кўнглининг шу ҳоли “Алданиш” шеърияда акс этган.
Шуларни эътиборга олсак, “Алданиш” шеърининг Д.Қуронов таклиф этган талқини
асло тасодифий эмас, балки биографик маълумотлар ва тарихий шарт-шароитни
ҳисобга олган ҳолда амалга оширилган илмий талқин эканлигини тасдиқлаш
мумкин.
Д.Қуронов талқинидаги яна бир муҳим томон шуки, “Алданиш” шеъри
Чўлпоннинг муайян бир даврда, кўнглида муайян бир кечинма устуворлик қилган
вақтда ёзган қатор шеърлари ўрамида, кейин умуман лирик мероси ўрамида талқин
қилинганидадир. Агар Чўлпон 1922 йилда ёзилган иккита шеърда “алданиш”
ҳақида сўз юритгани, ёзилган вақти сифатида 1923 йил 3 июль санаси қайд этилган
“Мен ҳам севаман!” номли шеърида эса “Кўнглим қуруқ эмас, яна севги бор. Фақат,
бу севгида алданиш йўқдир” дейилганини назарда тутсак, бу кайфият унда 1922
йилда кузатилган. Шунинг учун ҳам бу вақт оралиғида ёзилган шеърларда бир-бири
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билан мазмуний боғланши жуда кучли, улар бир-бирини тўлдиради, изоҳлайди ва
тушунишга ёрдам беради. Чўлпонинг жадидчилик ҳаракати билан боғлиқ орзуумидлари пучга чиққан бир паллада “Энди ҳар нафасда яна куяман, Фақат, Мажнун
бўлиб элни севаман” дейиши, агар “Алданиш” шеъри севгилиси Обидадан
айрилиш билан боғлиқ десак, “шоир Обидага севгисида алдангани учун аёлларга
муҳаббатдан тўла воз кечиб, энди фақат элни севаман деяпти” мазмунида
тушунишни тақозо этади. Аслида эса Чўлпон Бухоро жумҳурияти билан боғлиқ
умидлари чилпарчин бўлгач, ҳаммаслакларидан ҳам бирмунча хафа бўлиб, яъни
уларга бўлган ишончида ҳам алданиб, энди элнигина севаман, эл учунгина хизмат
қиламан демоқда. Илгари элни севмаганмиди? Элга хизмат қилмаганмиди? Севган
ҳам, эл бахти учун курашган ҳам. Фақат илгари у ғояга хизмат қилган, чунки бу
ғоялар элини бахтга олиб боради деб ишонган. Энди ўша ишончига путур етиб, элга
бевосита хизмат қилиш, кундалик корига яраш ҳақида сўз юритади. Бизнингча,
шеърнинг бу хил талқини Д.Қуроновнинг “Истиқлол дарди. Чўлпоннинг
ижтимоий-сиёсий қарашлари тадрижи” номли китобида ишонарли асослаб
берилган [1]. Ушбу китобдаги таҳлилларга диққат қилинса, Чўлпоннинг
шеърларини бир-биридан айри ҳолда тўғри тушуниш мушкуллигини кўриш
мумкин.
Ниҳоят, ҳар қандай талқиннинг асоси саналадиган матнга келамиз. Бу ўринда
асосий савол “Алданиш” шеърининг матни юқоридагича талқинга асос берадими?
шаклида қўйилиши керак. Бизнингча, биз ботиний қатлам деб айтаётган мазмунга
ишора қилувчи нуқталар шеър матнида бор.Биринчиси, юқорида кўрганимиздек,
сарлавҳа ва унинг остидаги изоҳ. Иккинчи бандда шоир “Кўзимга кўринган саробми
эди, Мен шунга алданиб тоғларми ошдим?” дейди [7].Яъни лирик қаҳрамон узоқда
бир нимани кўриб, шунга етиш умиди билан йўлган чиққан ва ўша нарса сароб
бўлиб чиққанига изтироб чекаётир.Чўлпон Бухорога реал севгилиси Обидани излаб
йўлга чиққани ҳақида ҳеч бир маълумот йўқ, бироқ унинг бу сафардан кўзлаган
мақсади юрт озодлиги учун курашга ҳисса қўшиш бўлганини кўрсатадиган асослар
эса бор. Чўлпоннинг “Йўл эсталиги” номли асари, “Мен қочмадим” шеъри шуни
кўрсатади. Лирик қаҳрамон энди ўйлаганлари “барчаси хаёл, Барчаси бир тотли,
роҳат туш экан” деган аламли тўхтамга келаркан, бу ҳақиқатни тан олгиси
келмайди, “Кет, йўқол кўзимдан, ҳақиқат, йўқол” дея уни қувишга интилади.
Ҳақиқат деганда шоир юртда мавжуд ҳолатни назарда тутяпти. Шу жойда яна
Чўлпон ижоди контекстига мурожаат қилиш зарур. Бир йил илгари, Бухоро
сафарига чиққан вақти Чўлпон “Хаёл, хаёл... ёлғиз хаёл гўзалдир” деган ўйда бўлиб,
ҳақиқатдан қочишга интилган эди. Бу умидсиз ҳолатдан уни Бухоро билан боғлиқ
қайта тирилган умидворлик қутқарди, мавжуд борлиққа–ҳақиқатга тик қараб, яна
уни ростлаш мақсади билан йўлга чиқди, ҳаммаслаклари бошлаган ҳаракатга
қўшилди. Лекин яна тирилган умиди бир йилдаёқ чилпарчин бўлди, шунинг учун
“Севгимнинг яшаши бир йилми эди?” деб нола қилади.
Хуллас, “Алданиш” шеърининг шоир биографияси асосида амалга
оширилган Н.Каримов талқини ҳам, тарихий-биографик контекстда тасаввур
қилинган муайян вақт давомида шоир руҳиятида кечган жараёнлар ва шу даврда
ёзилган бошқа асарлари контекстида амалга оширилган Д.Қуронов талқини ҳам
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илмий жиҳатдан асосли бўла олади. Чунки иккала талқин ҳам етарли даражада
илмий асосланган. Шунинг учун бу талқинларнинг бирини тўғри, иккинчисини
нотўғри дейиш тўғри бўлмайди. Бу ўринда юқорида келтирилган ва Д.Жабборова
эътироз қилган шеърнинг зоҳирий ва ботиний мазмун қатламлари айрича, ҳар бири
ўз ҳолича мустақил яшайди, деган фикрни қабул қилиш тўғри бўлади.
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